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Livestock policy in Indonesia: 
Case of the dairy subsector 






















and  Jersey  breeds  had  been  imported  from  Australia  (Subandriyo  and  Adiarto, 
2009). The aim was to meet the domestic demand for dairy products, especially that 
of Dutch workers (Nurtini and Muzayyanah, 2014; Subandriyo and Adiarto, 2009).  











































2009)  although  it  faced  a  blockade  from  the Dutch.  The  government  helped  the 
dairy subsector through increasing the calving rate, decreasing illegal slaughtering, 
and promoting milk consumption (Subandriyo and Adiarto, 2009).  












ical  crisis,  which  began  in  1998.  In  addition,  the  government  issued  Decree  No. 
4/1998 about removing milk ratio between imports and local milk because of the 
international  pressure  (free  trade).  In  other  words,  the  local  producers  were  no 
longer  protected.  In  2017  the  Government  of  Indonesia  (through  Ministry  of 
Agriculture) made a regulation (Permentan No. 26/2017 revised to Permentan No. 
33/2018) to bring the dairy subsector back into the golden era.  








Table 1: Consumption of dairy products in Indonesia from 2009 to 2014 
Product  Unit  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fresh milk L 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 
Preserved milk 250 ml 0.016 0.018 0.022 0.028 0.028 0.031 
Sweet canned liquid milk 397 g 0.058 0.064 0.063 0.052 0.058 0.059 
Canned powder milk kg 0.014 0.015 0.014 0.007 0.014 0.015 
Infant powder milk 400 g 0.023 0.023 0.026 0.027 0.027 0.028 
Cheese oz  0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 
Other dairy products oz  0.006 0.007 0.007 0.008 0.004 0.006 
Source: Ditjen PKH, 2016  































Figure 2: Milk production in Indonesia from 2011 to 2015; Source: Ditjen PKH (2016) 
 
Figure 3: Import of dairy products from 1961 to 2013 (× 1000 tons); Source: FAO, 2017 


























































































































ROLE OF COOPERATIVES 


















An  association of  dairy  cooperatives,  ‘Gabungan Koperasi  Susu  Indonesia’  (GKSI), 
was created at national level in 1980. The initial members were 17 dairy coopera‐
tives. Its role was to enhance the communication between members and to build a 
supporting  system  for  the  dairy  business  (Subandriyo  and Adiarto,  2009).  It  also 
helped with supplying cows, with milk marketing, training, feed production and sup‐
ply, veterinarian services, and technical support (Sulastri and Maharjan, 2002).  









galengan.  Their  functions  consist  in  coordinating, monitoring  and  evaluating  the 
members’  activities.  In addition,  training  for  good  dairy  farming  practices,  pro‐
cessing milk,  enhancing milk  quality  and  cow  population  is  provided.  GKSI  Jawa 
Barat has a main plant (PT ISAM), which processes around 10% of fresh milk in West 
Java (http://gksi‐jawabarat.co.id/). 











CONTRIBUTION OF THE DAIRY SUBSECTOR TO THE ECONOMY 
Indonesia has a rapid economic growth which reached on average more than 5% a 
year  from  2011  to  2014  (Ditjen  PKH,  2016).  The  agricultural  sector  plays  an  im‐
portant role in this growth. Ditjen PKH (2016) reports that in 2015, the crop, fishery, 











all  sectors,  it  absorbs  the  highest  numbers,  accounting  for more  than  40 million 
workers  (Ditjen PKH, 2016). Furthermore,  the  livestock subsector  is an  important 























































Figure 4: Value chain in Ciater, West Java Province; Source: Duteurtre et al., 2016 
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mainly  by  Dutch  people.  The  price  of  feed  soared  and  affected milk  production 
which sharply dropped. As a consequence, the owners gave up their dairy business. 
Many  dairy  cows  were  slaughtered,  some  were  distributed  to  local  smallholder 
farmers. It was a turning point from milk enterprises to smallholder farms.  






human capital  (know‐how).  It  results  in  limited  incomes  from  the dairy business. 
Farmers have difficulties to cover their daily expenses if they only depend on this 
activity. In addition, land opportunities to grow forages are generally limited. Some 
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